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The media furore surrounding Rihanna and Chris Brown is a missed
opportunity for helpful discussion about intimate partner violence
In  this  post,  Harriet  Gray,  first  year  PhD  student  at  the  LSE  Gender
Institute, discusses how the public discourse surrounding Chris Brown’s
abuse of then­girlfriend and singer Rihanna has turned in to a discourse of victim blaming rather




Turn up  the Music. Their  relationship,  broken off  in  the aftermath of Brown’s  infamous  violence
against Rihanna three years ago, is now widely assumed to be back on.












Brown’s  return  to  glory at  the Grammys earlier  this month has  rekindled  the  furore. On Twitter,
Brown has celebrated his win (“Hate all u want becuz I got a Grammy now! That’s the ultimate f**k
off!”),  fans  have  urged  us  all  to  stop  blowing  Brown’s  “one  mistake”  out  of  proportion,  and  a
number  of  women  have  expressed  their  willingness  to  be  on  the  receiving  end  of  the  star’s
violence  (“ok  not  gonna  lie  i’d  let  chris  brown beat  the  eff  out  of me”). A  ‘Twitter war’  between
Brown  and WWE  wrestler  CM  Punk  has  broken  out,  with  CM  Punk  expressing  his  belief  that
women are to be “revered” and his desire to fight Brown.
Public  discussion  about  domestic  abuse  is  something  that  campaigners  have  been  urging  for
years,  and  a  widely  publicised  case  of  domestic  abuse  involving  two  very  popular  celebrities
could,  in  theory,  serve  as  the  starting  point  for  this.  However,  although  the  discussion  is
happening, the manner in which it  is occurring is largely destructive, reinforcing damaging myths
and silencing those voices trying to speak about the realities of abuse.
Ongoing  discussions  about Rihanna  yet  again  reveal  the  deeply  engrained  belief  that  a  victim­
survivor is at least partly to blame for the abuse she suffers. In a survey of 200 teenagers aged 12­
19  carried  out  by  the  Boston  Public  Health  Commission  shortly  after  the  attack,  46%  of
respondents responded that Rihanna was responsible for what had happened. In a recent article
in the Huffington Post Dr Gilda Carle, “relationship expert to the stars”, says that if a reunion is on
the  cards,  she  hopes  that  Rihanna  has  “learned  not  to  push  his  hot  buttons”.  In  addition  to
shouldering blame for provoking the attack, Rihanna is also perceived to be at fault  for failing to












experience with  that of  so many other women. A victim­survivor puts up with an average of  35




whether  she  ended  the  relationship  or  not,  and  she  may  have  felt  conflicted  emotions  such
as  continuing  love,  hope  that  he would  change,  responsibility  for  his wellbeing,  and  humiliation
that this has happened to her. Asked by ABC news why she didn’t leave Brown immediately, she
replied,  “He was my best  friend, we were  in  love,  it  just  takes  time. Love doesn’t go away  right
away, you know…. I had to protect him. The whole world hates him now? His fans, his career? I
just need[ed] to let him know, don’t do anything stupid.” Labelling Rihanna’s choices “stupid”, we
lose  the  opportunity  to  discuss  why  so  many  women  find  it  so  hard  to  leave  abusers,  and  to
explore how we can empower ourselves to make safe choices.
Secondly, our imagination of Brown as either a monster with no control over his violent actions or
capacity  for  reform,  or  as  a  kid whose  accidental  loss  of  control  should  be  forgotten, makes  it




a  taking of control within a  relationship.  It  silences  those voices  trying  to question why  it  is  that




women  helps  to  maintain  patriarchy,  a  system  in  which  even  (most)  men  who  do  not  perform
violent or hegemonic masculinity are able to benefit from the patriarchal dividend. Our vilification







your  female  partner  is wrong  because  she  is  innately weak  rather  than  because  it  is wrong  to
manipulate and abuse those who love you, and when we belittle the pain of abusive relationships
with  ‘light  hearted’  offers  of  submission  on  Twitter,  we  lose  the  opportunity  to  really  talk  about
domestic abuse. There  is no vocabulary within  this discourse  to  talk about how domestic abuse
operates, about how an abuser’s desire  for power and control over  their partners  leads  them to
gradually build up regulation of their everyday lives, instilling fear and self­doubt until their victims
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